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IDENTITETSKA ISKUŠAVANJA:
O ANONIMNOSTI I PSEUDONIMNOSTI
NA WEB-FORUMU
U radu se autorica bavi temom samoimenovanja – odabira korisniĀkih imena – u 
forumskoj razmjeni na temelju praþenja nekoliko domaþih web-foruma namijen-
jenih pripadnicima seksualnih i rodnih manjina, a u vezi s temom identitetske igre 
i navodne internetske anonimnosti. UnatoĀ utemeljenim kritikama identitetske igre 
kojima, kao i samoj zamisli o identitetskoj igri, u radu posveþuje odreāenu pažnju, 
autorica upuþuje na vrijednost jedne od varijanti identitetskog eksperimentiranja u 
osobitom internetskom okruženju, onom posveþenom seksualnim manjinama. RijeĀ 
je o iskušavanju identiteta, odnosno pojedinih njegovih aspekata koji su u takozva-
nom stvarnom životu prikriveni ili modi cirani. Uvodi i zamisao o simboliĀnom 
iskoraku na mreži te o razliĀitim razinama anonimnosti u forumskoj razmjeni.
KljuĀne rijeĀi: web-forum, anonimnost, pseudonimnost, samoimenovanje, nadi-
mak, igra identitetima, iskušavanje identiteta, iskorak/coming out 
Kao mjesta na kojima se razmjenjuju mišljenja i komentari i na kojima se oblikuju 
razliĀiti tipovi interakcije, web-forumi, namijenjeni asinkronoj razmjeni pisanih 
poruka, predstavljaju se i kao osobiti društveni prostori koji nude uvid u pojedine 
aspekte suvremenih komunikacijskih procesa i praksi. U pisanoj razmjeni na web-
forumima njihovi Ālanovi sudjeluju pod korisniĀkim imenima koja sami odabiru 
i koja su – osobito zbog nedostatka mnogih drugih osobnih obilježja s kojima se 
susreþemo u komunikaciji licem u lice – jedan od važnih elemenata izgradnje 
njihova identiteta na mreži (usp. Baym 2000:147). Umjesto s licima, gestama, 
tijelima i njihovim pokretima, na forumu se sudionici “susreþu” s korisniĀkim 
imenima i s tekstovima koje ta imena potpisuju. Stoga je korisniĀko ime – nadi-
mak, nickname ili nick, kako se još naziva, ponajviše u neformalnoj forumskoj 
komunikaciji – presudno ili barem iznimno važno za meāusobno prepoznavanje 
sudionika (usp. Campbell 2004:91).
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U ovome þu se radu pozabaviti jednim segmentom teme samoimenovanja u 
internetskoj razmjeni na temelju praþenja nekoliko domaþih web-foruma nami-
jenjenih pripadnicima seksualnih i rodnih manjina,1 a u vezi s jednom od tema 
koje su svojedobno zauzele istaknuto mjesto u istraživanjima i interpretacijama 
internetski posredovane komunikacije. RijeĀ je o temi identitetske igre, pove-
zanoj s jednom od osobina raĀunalno posredovane komunikacije, s njezinom 
anonimnošþu.
Anonimnost i igra identitetima
Anonimnost raĀunalno posredovane komunikacije jedna je od Āesto isticanih – 
iako i propitivanih pa i negiranih – njezinih osobina (vidi npr. Kennedy 2006, 
Marx 1999, Nissenbaum 1999).2 Pojam se koristi u brojnim tekstovima koji se 
bave interakcijama meāu sudionicima raznih internetskih okupljališta, a odnosi se, 
pojednostavljeno reĀeno, na ne-otkrivenost raznih obilježja identiteta sudionika, 
ponajprije  ziĀkih/tjelesnih obilježja kojima se neka osoba može identi cirati 
kao upravo ta osoba. Izvanmrežni identitet sudionika anonimne interakcije – ili 
anonimnog sudionika – nepoznat je, dakle, drugim sudionicima.3
To istodobno ne znaĀi da je sudionik raĀunalno posredovane interakcije zaista 
bezimen u toj interakciji unatoĀ doslovnom znaĀenju rijeĀi anoniman. Pojam 
anonimnosti uglavnom se, naime, u ovome kontekstu odnosi na sudjelovanje pod 
izmišljenim imenom, to jest imenom koje ne otkriva izvanmrežni identitet osobe 
koja ga nosi. S obzirom na to da se sudionici mnogih internetskih interakcija 
meāusobno prepoznaju po korisniĀkim imenima, ne može biti rijeĀ o anonimnosti 
u doslovnom znaĀenju te rijeĀi. “Potpuno anonimne osobe mogu komunicirati 
jedne s drugima, ali u njihovim se interakcijama ne stvara osobna povijest: u 
1 Zapažanja koja þu iznijeti u ovome radu temelje se ponajprije na forumskim razmjenama koje 
su se odvijale na web-stranicama gay.hr, a koje sam u sklopu šireg istraživanja pratila u nekoliko 
višemjeseĀnih razdoblja od 2002. do 2008. godine. Osim njih pratila sam i razmjene na drugim 
forumima namijenjenim seksualnim i rodnim manjinama, izmeāu ostaloga na web-stranicama lori.
hr, balconn.com, crolportal.com. Primjeri koje navodim u tekstu preuzeti su s foruma Gay.hr.
2 Dijelovi ovoga rada koji se dotiĀu teme identitetske igre opþenito i njezine kritike preuzeti su, u 
djelomiĀno izmijenjenu obliku, iz mog prije objavljenog teksta pod naslovom “Igranje identitetima: 
od entuzijazma do kritike” (Pleše 2008). 
3 U tekstu u razliĀitim sintagmama rabim izraz “izvanmrežni”, pa i “izvanforumski”, kao 
svojevrsnu – iako ne najbolje pogoāenu – zamjenu za takoāer upotrijebljeni izraz “stvarni” kojim 
je, Āini mi se, još više naglašena razlikovnost i odvojenost dvaju “svjetova”. No takva terminološka 
distinkcija ne implicira da je “stvarni”, “izvanmrežni” život ili svijet stvarniji od onog “raĀunalno 
posredovanog” niti da je uopþe rijeĀ o dva života ili dva svijeta. Ona samo pokazuje da nisam 
uspjela naþi bolje izraze za usporedbu dvaju “prostora” u kojima se odvijaju interakcije, onaj  ziĀki 
prostor i onaj raĀunalno posredovan.
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anonimnom okruženju nemoguþe je stvaranje bilo kakvog ugleda” (Donath 
2004:155). 
Internetska anonimnost koja se, dakle, ponajprije odnosi na iskljuĀivo tekstu-
alno predstavljanje i nedostatak tijela i  ziĀkih znakova, prema nekim uvidima u 
raĀunalno posredovanu komunikaciju omoguþuje lažno predstavljanje, izdavanje 
za nekog drugog ili pak igranje identitetima: istraživanje, kreiranje, konstruiranje 
identiteta, igranje razliĀitih uloga, izmišljanje, prisvajanje ili odbacivanje te oda-
biranje osobina – rodnih, dobnih, klasnih, rasnih ili veþ nekih drugih – kojima 
þe se sudionici predstaviti drugima (vidi npr. Bruckman 1992, 1999; Danet 
1998; Danet et al. 1997; McRae 1996; Turkle 1997). RaĀunalno posredovana 
komunikacija predstavlja se tako u pojedinim radovima, implicitno ili Āak eks-
plicitno, kao mjesto primjene suvremenih teorijskih postavki o konstruiranosti, 
 uidnosti, fragmentarnosti ili višestrukosti identiteta (usp. Turkle 1997). Razni 
opisi iskustava onih koji su se na mreži predstavljali kao netko drugi podudaraju 
se tako sa široko raširenim shvaþanjem kiberprostora kao dekonstrukcije esenci-
jalizma u praksi, kako to naziva Don Slater: “U mrežnom prostranstvu i tijela i 
identiteti podjednako mogu izgubiti vezu sa zemaljskim ograniĀenjima, protežuþi 
se cijelim rasponom novih moguþnosti, i u tom procesu mogu imati povratni 
uĀinak na pretpostavljenu prirodnost, danost, rei kaciju ili teritorijalizaciju tijela 
i identiteta u stvarnome životu” (1998:1). Termin radionica identiteta (Bruckman 
1992) možda najoĀitije izražava koncepte koji se mogu podvesti pod zajedniĀki 
nazivnik eksperimentiranja vlastitim identitetom.
Zamjena roda je tema kojoj su se ponajviše posveþivali komentatori inter-
netske komunikacije zainteresirani za identitetsku igru pa se ponekad Āini da 
se ona velikim dijelom i svodi na igru rodnim identitetskim obilježjima.4 Tako 
iskustva pojedinih sudionika koji su se na mreži predstavljali kao netko drugi 
te tako doživjeli iskustvo drugog roda prenosi, primjerice, Amy S. Bruckman u 
tekstu pod naslovom “Zamjena roda na Internetu” (1999). Autorica primjeþuje 
da su muškarci “Āesto iznenaāeni naĀinom na koji se drugi odnose prema njima” 
kada se na mreži predstavljaju kao žene: žene su, pa tako i ženski likovi iza kojih 
se kriju muškarci, Āesto okružene (neželjenom) pažnjom i seksualnim ponudama 
ili pak ponudama za tehniĀku pomoþ, ponekad u zamjenu za seksualne usluge. 
Jedan od sudionika primjerice zapisuje: “PoĀeo sam malo bolje razumijevati zašto 
neke žene kažu: ‘Muškarci su gamad’. Bilo je istodobno zabavno i uznemirujuþe” 
(1999:186). Drugi sudionik kojeg autorica ambiciozno naziva Āovjekom koji je 
zamijenio rod objašnjava zašto je i kako odluĀio na mreži biti žena: svoju želju za 
pomaganjem drugima lakše je izražavao predstavljajuþi se kao žena, kao SusieQ, a 
igranje ženskog lika pomoglo mu je navodno “da doāe u dodir sa svojom ženskom 
stranom” dok je njegova kompetitivna – navodno muška – strana ostajala u poza-
4 Osim rodnih, aspekti identiteta koji su privlaĀili pažnju istraživaĀa jesu i rasni, klasni te oni 
povezani sa seksualnošþu (Bell 2001:113-136). 
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dini (ibid.:188). Istodobno, iskustvo zamjene roda omoguþilo mu je, otuāivši mu 
njegovu “rodnu ulogu iz stvarnog života”, da je promišlja na nov naĀin, tražeþi 
odgovor na pitanje “što to znaĀi biti muškarac?” (ibid.:189). 
“Bez šminke, posebne odjeþe ili rizika socijalne stigme, rod je postao promje-
njiv” (Bruckman 1999:189) ili, kako to, opisujuþi “kompjutorski transvestizam”, 
kaže Allucquère Rosanne Stone, “Na mreži, gdje jamĀenje ili utemeljenje osobe 
u  ziĀkom tijelu nema smisla, muškarci rutinski poprimaju ženske liĀnosti kad 
god požele, i obratno” (1999:101). Tako ulaskom u mrežni svijet ili kiberprostor 
ljudi navodno za sobom ostavljaju svoja tijela5 i materijalni svijet u kojem ona 
žive. Time se kiberprostor predstavlja kao svijet odvojen od onog materijalnog, 
kao posebna stvarnost koja se oblikuje “upravo kada nestaju posljednja netaknuta 
podruĀja za antropološki rad u ‘stvarnom svijetu’”. RijeĀ je o društvenim pros-
torima u kojima se “ljudi i dalje susreþu licem u lice, ali uz nove de nicije rijeĀi 
‘susresti’ i ‘lice’. Ti novi prostori primjer su brisanja granica izmeāu društvenog i 
tehnološkog, biologije i stroja, prirodnog i umjetnog” (Stone 1999:102). 
U posljednjim se reĀenicama prethodnog odlomka susreþu dvije važne kom-
ponente pojedinih komentatorskih i istraživaĀkih odnosa prema kiberprostoru. S 
jedne su strane tu utopijski diskursi koji raĀunalno posredovanu komunikaciju 
smještaju u širi kontekst nove slobode koju þe omoguþiti tehnološke promjene, a, 
s druge strane, kolonizatorski odnos istraživaĀa prema još neistraženim prostorima 
u kojima se traži ono novo, neobiĀno i egzotiĀno. Takva usmjerenost vodila je 
istraživanja prema speci Ānim prostorima i praksama – poput igre identitetima – 
te prema otkriþima na mreži koja su svojom zaĀudnošþu imala uputiti na potpuno 
nova iskustva i svjetove.
O odabirima korisniĀkih imena / nadimaka
Eksperimentiranje vlastitim identitetom omoguþeno je, dakle, anonimnošþu 
koja se izmeāu ostaloga ostvaruje i osobitom uporabom imena koja ne otkrivaju 
izvanmrežni identitet osobe. Iako korisniĀko ime može biti vlastito ime osobe koja 
se njime koristi ili pak nadimak iz svakodnevnog života, na brojnim internetskim 
okupljalištima Āesto je – u odnosu na vlastito ime iz izvanmrežnoga života – rijeĀ 
o pseudonimima, i to zaĀudnim pseudonimima, to jest imenima koja se inaĀe ugla-
vnom ne pojavljuju kao osobna imena ili nadimci u izvanmrežnom životu. Takva 
korisniĀka imena sudionika na neki naĀin signaliziraju poseban tip “stvarnosti” 
koja se razlikuje od one u kojoj se ljudi, osim vlastitim tijelima, predstavljaju i 
vlastitim imenima. 
5 Takva razmišljanja i postavke nazivaju se “tezom o online-rastjelovljenju” (engl. online 
disembodiment thesis) (vidi Campbell 2004:5).
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Zbog takvih osobina korisniĀkih imena i naĀina njihove uporabe, pojedini autori 
daju veliku važnost upravo tim elementima internetske interakcije povezujuþi ih s 
temama lažnog predstavljanja ili pak igranja identitetima na mreži. Usporeāujuþi 
ih s maskama u stvarnome životu koje sakrivaju identitet maskiranih osoba i isto-
dobno privlaĀe pažnju ostalih, te ih nazivajuþi tekstualnim maskama, autori rada 
o jednoj “virtualnoj zabavi” na internetu upuþuju na tendenciju igranja rodnim 
identitetima, to jest na “maskiranje roda” sudionika internetske komunikacije 
(Danet et al. 1997). Od osam sudionika opisane interakcije samo je jedna osoba 
zadržala vlastito ime kao internetski nadimak i tako se i u raĀunalno posredovanom 
okruženju predstavila kao osoba ženskoga roda. Ostali nadimci ne otkrivaju rod 
onih koji su ih izabrali za interakciju na mreži. Ta Āinjenica, zajedno sa zapažanjem 
da se nadimci Āesto preuzimaju iz popularne kulture, navodi autore na zakljuĀak o 
igranju identitetima na mreži.6 Štoviše, tema identitetske igre u njihovu se tekstu 
svodi na uporabu nadimaka i takozvano maskiranje roda.
S druge strane, opisi interakcije na pojedinim internetskim mjestima upuþuju 
na uporabe imena koje su u suprotnosti s tezom o maskiranju identiteta nadim-
cima. Nancy Baym tako piše o uĀestaloj praksi uporabe pravih imena7 u inter-
netski posredovanim razmjenama kojima se bavila. Iako je ta uporaba dijelom 
uvjetovana naĀinima pristupa – veþina sudionika pristupa razmjenama preko 
korisniĀkih raĀuna povezanih s institucijama na kojima rade pa oni sadrže njihova 
imena – ono što potiĀe uporabu izvanmrežnih imena, a obeshrabruje anonimnost, 
jest prije svega osobiti tip okruženja koji su stvorili sudionici u raspravama. RijeĀ 
je o izrazito prijateljskim odnosima meāu sudionicima, a uporaba izvanmrežnih 
imena, kaže autorica, pomaže u stvaranju povjerljivog okruženja koje je Ālanovima 
skupine iznimno važno. Tako, kada se i koriste pseudonimima, sudionici uglavnom 
ne skrivaju svoje izvanmrežno ime. Kada se u poruci ne pojavljuje ime koris-
nika niti “potpis”,8 ostali sudionici Āesto pitaju za ime pošiljatelja poruke. Nancy 
6 Autori takoāer primjeþuju da smo do sada pojam bez-rodne osobe mogli promišljati samo u 
znanstvenoj fantastici navodeþi pritom Āitatelja na pomisao da je tako nešto sada moguþe i izvan 
fantastiĀnog svijeta. No podaci koji govore o velikom broju likova neuobiĀajenih rodova, a koji se 
spominju u tekstu, teško mogu sami za sebe uputiti na ostvarenje “bezrodnog” iskustva ili iskustva 
“neobiĀnog roda”. Za tako nešto sasvim sigurno nije dovoljno preuzeti rodno neutralni nadimak ili 
se pak u okvirima ponuāenih de nicija opisati kao roj pĀela i sl. 
7 Iako nije najprimjereniji – jer implicira da, za razliku od izvanmrežnih imena, ona odabrana za 
interakciju na mreži nisu prava – izraz “pravo ime” rabim u znaĀenju izvanmrežnog imena, imena 
kojim se osoba koristi u svakodnevnoj, izvanmrežnoj komunikaciji.
8 Potpisi u porukama elektroniĀke pošte Āesto sadrže osnovne podatke o pošiljatelju poput imena 
i prezimena, zvanja i zanimanja, naziva institucije u kojoj pošiljatelj radi, telefonskog broja (usp. Kiš 
2000:836). Takve potpise – svojevrsne elektroniĀke posjetnice – Judith Donath uoĀava i u pojedinim 
internetski posredovanim razmjenama srodnima onima na web-forumu. Osim takvih moguþi su 
i potpuno drukĀiji potpisi koji se svojim sadržajem kvalitativno udaljavaju od osnovna znaĀenja 
“potpisa”. Takvi “potpisi koji nisu potpisi” govore dakako o svojim autorima – odabranim citatom 
iz književnosti primjerice – ali ne u smislu otkrivanja nekih konkretnih informacija u užem smislu 
rijeĀi. 
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Baym, dakle, primjeþuje da Ālanovi te skupine “aktivno suzbijaju anonimnost” 
(2000:148).
Na temelju uĀestale uporabe zaĀudnih nadimaka na forumima o kojima je rijeĀ 
u ovome radu, koji, za razliku od imena uobiĀajenih i u stvarnome svijetu, veþ na 
prvi pogled kazuju da nisu prava imena onih koji se pod njima pojavljuju, mogli 
bismo pretpostaviti da je igranje identitetima i/ili lažno predstavljanje i ovdje 
presudan element posredovane interakcije. Iako, naime, za neke od korisnika 
možemo pretpostaviti da odabiru vlastito ime kao korisniĀko, u velike je veþine 
sasvim sigurno rijeĀ o izabranim nadimcima koji se razlikuju od njihovih vlasti-
tih imena.9 Meāu prvih tisuþu korisniĀkih imena na forumu Gay.hr poredanih 
prema broju poruka u “listi korisnika” (od 20.09.2007) nalazi se samo manji 
broj forumskih nadimaka koji bi mogli biti vlastita imena korisnika, primjerice, 
Bernard, Trpimir, alan, Dean, jakov, benjamin, Deborah, andrej, SunĀica, sara, 
Slavica, Pavao, adrijana, Sergej. Ostala korisniĀka imena su pseudonimi razliĀite 
provenijencije, primjerice witchie, 3, abyssum, kišobran, robin hood, Distant 
Island, ŽIVOTinja, mystique, in nity, Resident Evil, Cruci ed Skin, pepper, Y, 
Loilipop, smLattyNa, da spomenem samo neke meāu prvih stotinu korisniĀkih 
imena u “listi korisnika”.
No ipak takav i sliĀan odabir korisniĀkih imena nužno ne znaĀi da je njegov 
cilj identitetsko igranje, maskiranje ili skrivanje identiteta kao što takoāer ne 
znaĀi da se uporabom vlastitih imena kao korisniĀkih sudionici potpuno otvoreno 
predstavljaju ostalim sudionicima. I onaj sudionik koji je za korisniĀko ime oda-
brao vlastito ime i onaj koji se služi odabranim nadimkom koji se ne podudara s 
njegovim pravim imenom, mogu imati istu potrebu za zaštitom svog identiteta ili 
je pak uopþe nemati. 
U tome je smislu zanimljiv primjer jednoga od sudionika koji se u razliĀitim 
razdobljima na forumu pojavljivao pod razliĀitim korisniĀkim imenima. Najprije 
je bila rijeĀ o njegovu izvanmrežnom imenu da bi zatim svoje korisniĀko ime 
promijenio u pseudonim. No u oba sluĀaja njegov je avatar10 jasno pokazivao da 
ni u odabiru vlastita imena kao korisniĀkog niti u odabiru forumskog nadimka koji 
se ne poklapa s izvanmrežnim imenom nije rijeĀ o skrivanju identiteta. Naime, 
uz njegovo se korisniĀko ime kao avatar pojavljivala i njegova fotogra ja. Osim 
toga, ni sadržaj poruka nije skrivao njihova autora. Iz njih se vrlo lako moglo 
išĀitati tko ih ispisuje. Takoāer, u impressumu web-stranica na kojima se forum 
9 IstraživaĀi i komentatori Āesto u svojim radovima rabe pseudonime korisniĀkih pseudonima, 
odnosno nove pseudonime (vidi npr. Jakobsson i Popdan s.a.; Kendall 2002; Markham 1998). Ja 
sam se pak priklonila onim istraživaĀima koji, s obzirom na javni karakter internetskih razmjena, ne 
smatraju da identitet sudionika treba prikriti više negoli su ga oni sami prikrili uporabom nadimaka 
te stoga rabe one nadimke koje rabe i sami sudionici u razmjenama (vidi npr. Danet et al. 1997:8). 
10 Avatar je najĀešþe neobavezna slikovna reprezentacija korisnika u obliku crteža, fotogra je i 
sl. koja se poput nadimka pojavljuje u svakoj poslanoj poruci.
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nalazi pored forumskog nadimka tog sudionika, kao i za još nekolicinu ostalih koji 
su istodobno i Ālanovi uredništva stranica, nalazilo se i njegovo vlastito ime. Kako 
je pak rijeĀ o javnoj osobi, nekadašnjem predsjedniku Iskoraka,11 ime i fotogra ja 
znaĀe ne samo njegovo prepoznavanje u krugu poznanika i prijatelja veþ i u širem 
krugu posjetitelja foruma koji ga osobno ne poznaju. SliĀnih primjera ima još 
nekoliko. RijeĀ je o osobama koje se pojavljuju ili su se pojavljivale u javnosti 
kao, primjerice, predstavnici Iskoraka i drugih udruga, a u forumskoj razmjeni se 
koriste ili vlastitim imenom ili, Āešþe, pseudonimom ne trudeþi se ili nemajuþi 
namjeru skriti svoj izvanforumski identitet. Njihovo vlastito ime koje se ponekad 
pojavljuje u forumskim porukama može služiti kao uputnica kojom se tog fo-
rumskog sudionika lako može povezati sa stvarnom osobom. U jednoj od poruka 
na forumu iz srpnja 2006. godine tada novi glavni urednik portala Gay.hr poziva 
Ālanove foruma na suradnju u kreiranju web-stranica. Ta je poruka potpisana 
vlastitim imenom i prezimenom urednika, ali je poslana na forum pod forumskim 
imenom, odnosno nadimkom. Ovdje nije trebalo tražiti poveznice izmeāu stvarne 
osobe i forumskoga autora: veza je vrlo jasna i nedvosmislena.
Osim aktivista ili drugih sudionika koji istupaju u javnosti pa mogu biti poznati 
širem krugu publike, ima na forumu i korisnika koji nisu javne osobe, ali takoāer 
ne skrivaju svoj izvanmrežni identitet. Tako se, primjerice, u pro lima ili poje-
dinim tematskim nizovima pojavljuju fotogra je sudionika, ili se pak u porukama 
ispisuju sadržaji koji ne skrivaju svoje autore veþ daju razne podatke prema kojima 
ih njihovi poznanici ili prijatelji mogu lako prepoznati. 
S druge je strane doista mnogo onih koji koristeþi se pseudonimom skrivaju 
svoj izvanmrežni identitet. To znaĀi da je posjetiteljima foruma, ali i mnogim – ili 
u pojedinim sluĀajevima svim – registriranim Ālanovima nepoznat izvanmrežni 
identitet osobe koja se potpisuje u porukama objavljivanima na forumu. No znaĀi 
li to da se oni lažno predstavljaju ostalim sudionicima ili pak nužno igraju iden-
titetskim obilježjima?
Spolno/rodno predstavljanje nadimcima
Osvrnimo se sada nakratko – i dalje se držeþi teme odabira nadimaka – na poigra-
vanje spolnim ili rodnim identitetima o kojima pišu autori spomenutog teksta o 
virtualnoj zabavi pa recimo da se “skrivanje” identiteta ovdje nipošto ne svodi na 
zamjenu roda. 
11 Iskorak je udruga osnovana na poĀetku 2002. godine u Zagrebu kao “grupa za promicanje i 
zaštitu razliĀitih spolnih usmjerenja”. Kasnije postaje “Centar za prava seksualnih i rodnih manjina” 
(vidi www.iskorak.org). Jedan od prvih – i brojnih – Iskorakovih projekata bila je upravo izrada 
web-stranica Gay.hr. – kao “nacionalnog gay portala na mreži” – koje su od poĀetka bile namijenjene 
širokom krugu korisnika, a ne samo Ālanovima udruge.
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Istina, spolno se ili rodno predstavljanje usložnjava osobitom važnošþu pitanja 
spolnog/rodnog i seksualnog identiteta za seksualne i rodne manjine. Tom se 
pitanju ovdje posveþuje odreāena pažnja za razliku od veþine ostalih internetskih, 
ali i stvarnoživotnih prostora u kojima se o tome ne vodi briga. Prilikom regi-
stracije na forum Gay.hr korisnik ispunjava elektroniĀki obrazac u kojem su, 
umjesto uobiĀajena dva, ponuāena Āetiri odgovora na pitanje o spolu: muški, 
ženski, M2F (“male to female” ili “muško u žensko”) i F2M (“female to male” 
ili “žensko u muško”). Posljednje dvije moguþnosti popraþene su i objašnjenjem: 
“osoba je u procesu promjene spola”. Koliko god bila rijeĀ više o formalnom 
negoli o nekakvom kvalitativnom aspektu, takva moguþnost ipak daje nove 
dimenzije pitanju spolnog/rodnog predstavljanja. Ne ulazeþi ovdje u iznimno 
složenu i osjetljivu problematiku transseksualnosti i transrodnosti12 – i ne baveþi 
se u ovome radu tim segmentom forumskoga Ālanstva – treba reþi da u odabiru 
pojedine od ponuāenih opcija ovdje ne mora biti rijeĀi o “klasiĀnim” prevarama 
niti o “klasiĀnim” identitetskim igrama koje zamjeþuju istraživaĀi internetskog 
prostora, veþ o stvarnoj potrebi da osoba izrazi svoj rodni identitet koji istodobno 
nije i onaj odreāen roāenjem. No na kraju krajeva Ālanovi foruma koji odaberu 
opciju M2F jesu korisnice, a oni koji odaberu F2M korisnici. Dakle, Āetiri opcije 
se ipak smanjuju na samo dvije i inaĀe uobiĀajene u ophoāenju.
Što se tiĀe “zamjene roda” korisniĀkim imenom, za mnoge od nadimaka teže 
je, istina, reþi je li rijeĀ o muškim ili ženskim imenima, a osim toga moguþe je da 
ženska osoba odabire nadimak koji inaĀe vežemo za muški identitet i obrnuto. No 
Āak i ako nadimak može u rodnom smislu zavarati ostale sudionike ili ih ostaviti u 
nedoumici je li rijeĀ o ženskoj ili muškoj osobi, tekstovi koje sudionici ispisuju ne 
skrivaju stvarni rod osobe pod nadimkom.13 Zadržimo li se samo na lingvistiĀkim 
oznakama, vidjet þemo da govornici hrvatskoga jezika – pa i drugih jezika, 
primjerice talijanskoga (vidi npr. Mowbray 2002) – teško mogu, bez ulaganja 
velikog napora, kontinuirano i dugotrajno “glumiti” osobu roda koji nije njihov. 
No nije, dakako, rijeĀ samo o “lingvistici”.14 Pišuþi o Goffmanovu “odavanju 
12 O temi “treþih” ili “treþerodnih” vidi Škokiþ 2004/2005. Upuþujuþi na razloge slabe 
zastupljenosti te teme u antropološkim istraživanjima, autorica piše: “Razlog je tomu zasigurno 
u spomenutoj znanstvenoj polarizaciji ljudi na iskljuĀivo dvije kategorije kojoj mogu pripadati: 
muškom ili ženskom spolu te muškom ili ženskom rodu. Svi koji se nisu mogli ‘ugurati’ u 
zamišljene kuþice spola i roda tretirani su kao psihološki devijantni ili biološki abnormalni. No, 
svijet takozvanih ‘treþih’ puno je kompleksniji od jednostavne podjele na kulturna ili prirodna 
‘zastranjivanja’” (ibid.:34-35). 
13 Tako se, primjerice, jedna od sudionica, na temelju nadimka, obraþa drugoj kao da je muškarac: 
“vidim da si vec unapred stvorio zakljucak” (Angelina777), a ova joj odgovara “Ako ti nisi voljna 
potrošiti 5 sekundi da utvrdiš da sam žensko, zašto bih ja pet minuta na analizu tvojih razloga” 
(Maddox, “je li vam jasan koncept ‘outiranja’”, Aktivizam, ožujak 2007). Zabuna u vezi s rodom, 
kao i odgovor sudionice Āiji je rod “pogrešno” shvaþen upuþuju na to da je za prepoznavanje roda, i 
dakako ne samo roda, drugih sudionika potrebno više od poznavanja samog nadimka.
14 Teško je takoāer dosljedno “glumiti” i obrazovanje, struĀnost ili primjerice regionalnu 
pripadnost.
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izraza” koje je puno teže kontrolirati od “davanja izraza”, odnosno od namjerno 
izreĀenoga, iako su oba oblika “podložna namjernoj manipulaciji”, Judith Donath 
kaže: “Osoba može napisati ‘Ja sam žena’, ali održavanje stila i reakcija koje su 
uvjerljivo ženske za muškarca se može pokazati iznimno teškim” s obzirom na 
to da “iskustvo proživljavanja odreāene uloge uvelike utjeĀe na sposobnost poje-
dinca da je dobro odigra: godine socijalizacije Āine veþinu žena vještima u igranju 
uloge žene u svojoj kulturi” (2004:136). To dakako ne iskljuĀuje moguþnost da 
se muški sudionici predstavljaju kao žene i obrnuto, dakle moguþnost lažnoga 
spolnog/rodnog predstavljanja, ali ipak umanjuje njegovu vjerojatnost. Da pak 
u primjerima odabira rodno neutralnog nadimka ili pak muškog nadimka kad je 
rijeĀ o sudionici, to jest ženskoga kad je rijeĀ o sudioniku, nije rijeĀ o pokušaju 
lažnoga predstavljanja vlastita roda, svjedoĀi tekst koji sudionici ispisuju pod 
odabranim nadimkom.15 To znaĀi da se, primjerice, ženska osoba s “muškim” 
korisniĀkim ime nom ne skriva iza gramatiĀkih kategorija muškoga roda. Upo-
rabom lingvistiĀkih oznaka karakteristiĀnih za jedan ili drugi (gramatiĀki) rod 
sudionici pokazuju da im nije namjera lažno se rodno predstaviti.16
U svakom sluĀaju, kad je rijeĀ o uporabi “lažnih” imena u internetskoj komu-
nikaciji, ona je nešto složenija ili manje jednoznaĀna od lažnoga predstavljanja ili 
(rodnoga) maskiranja nadimkom koje opisuju autori spomenutog teksta.
Izostavljanje, a ne lažno predstavljanje
Forumski nadimak može, dakle, biti istovjetan vlastitu imenu ili razliĀit od njega, 
a u oba su primjera moguþe dvije opcije: i skriveni i otkriveni identitet potpisnika 
poruka. Kod skrivenog identiteta rijeĀ može biti ponajprije o izostavljanju dijelova 
vlastita identiteta, kao što je vlastito ime, a ne o predstavljanju za nekog drugog. 
Uporaba nadimka koji se razlikuje od vlastita imena može biti samo konvencija 
koje se sudionici pridržavaju bez stvarne potrebe za zaštitom svog izvanmrežnog 
identiteta.17 To znaĀi da nije univerzalno primjenjivo ono što kao razlog za uporabu 
pseudonima navodi Judith Donath. Ona, naime, kaže da je uobiĀajen razlog za 
uporabu pseudonima na tematskim skupinama oĀuvanje privatnosti. S obzirom na 
to da je rijeĀ o javnim forumima u kojima autori “nemaju nadzor nad tim tko Āita 
15 Dosljedno igranje uloge “drugog spola/roda” nije ipak nepoznato na forumu Gay.hr, a 
zabilježeno je i izvan njegovih stranica (Zajoviþ i BirĀiþ 2005). No tu je rijeĀ o svojevrsnoj predstavi 
koje su drugi sudionici uglavnom svjesni. 
16 Moguþa je, dakako, “dvostruka prijevara”: da, primjerice, muškarac odabire “muški” nadimak, 
a upotrebljava gramatiĀke kategorije ženskoga roda.
17 Uporaba nadimaka koji nisu vlastita imena nego više ili manje neobiĀni pseudonimi može – 
barem na nekim forumima – biti u vezi sa Āinjenicom da isti nadimak, npr. vesna, ne mogu koristiti 
dvije osobe na istom forumu pa su sudionici na neki naĀin prisiljeni – ne žele li rabiti varijante poput 
vesna1 ili vesna323 – izmišljati (neobiĀna) korisniĀka imena. 
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njihove poruke”, pseudonimima se služe oni koji iz bilo kojeg razloga – neugode 
zbog vlastitog neznanja, zbog otkrivanja izrazito intimnih detalja, zbog tema koje 
su zakonski upitne – ne žele da se zna tko je autor poruke (2004:155). Iako to u 
velikoj mjeri može biti toĀno, pseudonimima se, kao što smo vidjeli, ipak koriste 
i oni koji nemaju potrebu zaštititi svoj izvanmrežni identitet pa je tada rijeĀ samo 
o forumskoj konvenciji. Meāutim, na forumima o kojima ovdje pišem, a u kojima 
sudjeluju i oni koji u stvarnome životu (još) nisu napravili iskorak,18 uporaba nadi-
maka kojom se skriva izvanmrežni identitet može biti ne samo konvencija veþ vrlo 
stvarna i jaka potreba sudionika. RijeĀ je, dakle, doista o svojevrsnom maskiranju, 
ali je ono drukĀije kvalitete od maskiranja o kojemu govore autori spomenutog 
teksta o virtualnoj internetskoj zabavi. Namjera sudionika nije zavarati ostale, 
lažno se predstaviti, izdavati se za nekog drugog ili se pak igrati pojedinim kom-
ponentama svog identiteta, veþ se zaštititi od moguþeg prepoznavanja, to jest 
povezivanja forumske i izvanmrežne osobe. Lažno predstavljanje pretpostavlja 
da su ostali sudionici zavarani: da komuniciraju s osobom za koju misle da je 
netko drugi, a tome, barem veþinom, Āini se, ovdje nije tako.19 Sama uporaba 
nadimka ni na drugim internetskim okupljalištima nije lažno predstavljanje jer je 
regulirana forumskim pravilima. Svaki sudionik zna da, primjerice, spunch nije 
izvanmrežno ime osobe koja je taj nadimak odabrala za svoje predstavljanje na 
forumu. Tako ni uporaba nadimaka kao što su Jasna Zlokiþ ili Ivo Sanader, dakle 
preuzimanje imena neke od javnih osoba, nije zapravo lažno predstavljanje: svaki 
sudionik zna da se iza tih nadimaka kriju neki drugi ljudi, a ne “vlasnici” tih 
imena iz stvarnoga života. Takoāer, pojedine oĀite netoĀnosti poput izražene dobi 
u pro lima korisnika, primjerice 88 godina ili upisani gradovi i države za koje je 
malo vjerojatno da sudionici u njima žive, primjerice Vanuatu ili Bahami, koje u 
tematskom nizu o lažima i glupostima u pro lima spominje jedan od korisnika, 
nisu prave prevare. Ostali sudionici znaju ili barem pretpostavljaju da odreāena 
18 RijeĀ je o jednom od prijevoda engleskog izraza coming out, koji je pak kraþa verzija sintagme 
“coming out of the closet”, što se kod nas prevodi kao “izlazak iz tišine / šutnje / sjene” (Bijeliþ 
i Bosnac 2002) ili kao “izlazak iz ormara” (Žegura 2006:18). Osim izraza coming out ili, rjeāe, 
iskorak, Āesto se – pa i na forumima o kojima je ovdje rijeĀ – koriste razne (kroatizirane) varijante 
izraza coming out, poput “autanje” ili “outanje” (usp. Žegura 2006:18).
19 Dugotrajnost forumske interakcije, odnosno višegodišnje sudjelovanje mnogih u forumskoj 
razmjeni, zatim meāusobno poznavanje pojedinih sudionika i u izvanmrežnome životu te 
istraživaĀko dugotrajno praþenje foruma koje omoguþuje stvaranje koliko-toliko konzistentne slike 
o sudionicima i uoĀavanje elemenata koji bi upuþivali na “izmišljenost” forumske osobe, upuþuju na 
to da dominantna obilježja foruma nisu povezana s identitetskom igrom ili lažnim predstavljanjima. 
To istodobno ne znaĀi da su forumsko ponašanje i forumska osoba identiĀni onima u stvarnome 
životu. Ljudi se u razliĀitim kontekstima, prostorima, s razliĀitim drugim ljudima, razliĀito ponašaju, 
prilagoāavaju, naglašavaju ili potiskuju neke svoje osobine (usp. Gofman 2000), a raĀunalno 
posredovana komunikacija im – zbog anonimnosti, odnosno nedostatka  ziĀkih znakova – samo 
daje veþu moguþnost kontrole nad “predstavljanjem”. 
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izražena dob nije i stvarna dob korisnika ili da neki “egzotiĀni” grad nije doista i 
njegovo mjesto stanovanja.20
Iskušavanje stvarnog identiteta
Iako je, dakle, uporaba pseudonima umjesto vlastitih izvanmrežnih imena forum-
ska konvencija, pseudonimnost ipak može imati i posebna znaĀenja. Njezina je 
vrijednost upravo u moguþnosti da se sudionici predstavljaju onakvima kakvi 
jesu – da, dakle, ne taje, u ovome sluĀaju, svoju homoseksualnu orijentaciju21 – a 
da su zaštiþeni od javnosti. Sudionici foruma koji se okupljaju oko tema glazbe, 
nogometa ili, poput onih o kojima je pisala Nancy Baym, televizijskih sapunica, 
nemaju istu potrebu za pseudonimnošþu kao sudionici koji govore o vlastitoj 
homoseksualnosti ili pak o bilo kojoj drugoj temi, ali ne skrivajuþi – u tom inter-
netski posredovanom svijetu – svoju homoseksualnu orijentaciju. Odreāeni broj 
sudionika skriva od izvanmrežne okoline ili dijela okoline svoju seksualnu orijen-
taciju te se ni na forumu ne želi predstaviti pravim imenom – toĀnije, bez obzira na 
vrstu upotrijebljenog nadimka, ne skrivajuþi svoj izvanmrežni identitet – znajuþi 
da su poruke koje se na njemu objavljuju dostupne svakomu tko ima pristup in-
ternetu. Sudjelovanje u forumu na neki naĀin omoguþuje njegovim korisnicima 
da u javni svijet – jer forum doista jest svojevrsni javni svijet – eksplicitno ili 
implicitno iznose ono što pripada, ili što misle da pripada, njihovoj intimi a da 
time ne ugrožavaju vlastitu privatnost.
20 Pojedini sudionici ostavljaju u pro lima krive podatke ne nastojeþi u porukama skriti njihovu 
netoĀnost. Tako, primjerice jedna od forumašica, odgovarajuþi na pitanje “Što ste sve izlagali 
odnosno promjenili radi fore ili Āega veþ u svom pro lu tako da ne odgovara ĀinjeniĀnom stanju?”, 
zapisuje: “Grad i drzava – oni koji citaju forum, pisu.. znaju odakle sam.. jer cu to spomenuti gdje se 
spominje.. a ‘laz’ je jer ne zelim da me peglaju bosanske mahaluse/mahalci” (Internetowska, “Laži 
i gluposti na pro lima?!”, Coffee Lounge, ožujak 2007). SliĀno zapisuju i dvojica sudionika istog 
tematskog niza:
“Nisam lagao, samo nisam napisao istinu. 
I do it for fun… ionak se grozim pro la i koristenja istih za pronalazak, cega vec ne… pa tak 
kad mi dopizdi da me ljudi zlostavljaju onda promjenim prebivaliste da im ne ispadnem na 
trazilici. 
A bio sam i 84 godine stara lezba i imao bio sam u lebijskoj vezi sa samim sobom etc…
It’s fun. It’s my pro le and I’m free to do whatever I wanna do” (Malchik).
“Ja ne želim da se moj pro l izlistava na tražilici i da mi dosaāuju ljudi koji bi se htjeli upoznavati 
pa imam veþ Āetiri godine staža kao muška lezbijka od 49.g iz Vatikana” (A4R).
21 Iako to iskljuĀuje pojedine seksualne i rodne manjine, koje barem djelomiĀno ili potencijalno 
sudjeluju u radu foruma, te na neki naĀin podržava “binarnost heteroseksualnost-homoseksualnost” 
(Mediji i LGBT zajednica 2004:18), u tekstu rabim izraz “homoseksualno”, kao u sintagmi 
“homoseksualna orijentacija”, kada govorim o sudionicima foruma, i muškarcima i ženama 
istospolne orijentacije. 
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RijeĀ je ovdje možda i o onome što bi se moglo nazvati iskušavanjem (vlasti-
tog) identiteta na mreži koji je prikriven ili zatomljen u stvarnome životu ili 
iskušavanju moguþeg – željenog – identiteta. Naime, osoba u zaštiþenom prostoru 
kojim se kreþu osobe iste spolne orijentacije, i u kojem je njezin izvanmrežni 
identitet nepoznat užoj i široj ili samo široj okolini na mreži, iskušava, vježba, 
objavljuje onaj dio svog identiteta – homoseksualnost – koji još nije otvoreno 
podijelila s drugima, a ponekad možda ni sama sa sobom. Tako osoba može isku-
siti što znaĀi biti netko drugi ili ponašati se, govoriti kao netko drugi u usporedbi 
s vlastitim ponašanjem i govorom u izvanmrežnim prostorima. Bivanje drugim 
u ovom primjeru znaĀilo bi zapravo bivanje sobom, ali je drukĀije – u nekim 
aspektima – od bivanja sobom u stvarnom životu. Ili, kako to opisuje Jennifer 
Brayton, “vjerovanje u anonimnost i distancu može (…) objasniti zašto se žene 
osjeþaju sigurnima koristeþi Internet za istraživanje svojih seksualnih identiteta 
bez prethodnog sukoba s bi/lezbijskim fobijama stvarnog svijeta” (1999:195).
Tako se ovdje, unatoĀ utemeljenim kritikama zamisli o igranju identitetima 
na mreži (vidi npr. Campbell 2004; Kendall 2002; Nakamura 2004) o kojima þe 
u nastavku biti rijeĀi, a kojima pripadaju i ovdje iznesena zapažanja o uporabi 
forumskih nadimaka, vrijednom pokazuje jedna – moglo bi se reþi – varijanta 
eksperimentiranja identitetom. 
Još jednom o igranju identitetima
Valja odmah naglasiti da se zapažanja o identitetskim igrama uglavnom temelje na 
istraživanjima ponašanja sudionika samo odreāenih oblika raĀunalno posredovane 
komunikacije – ponajprije razliĀitih “tekstualno zasnovan(ih) više-korisniĀki(h) 
okoliš(a) virtualne stvarnosti” (Bruckman 1999:184) za koje se Āesto preuzima 
zajedniĀki naziv MUD,22 a u kojima sudionici “preuzimaju uloge novo-srednjo-
vjekovne avanturistiĀke igre” te “istražuju imaginarne položaje subjekata u komu-
nikaciji s drugima” (Poster 2001:127). Nije stoga uputno zamisao o identitetskim 
igrama prenositi na raĀunalno posredovanu komunikaciju u cjelini kao što se to 
ponekad Āini pa se tako, primjerice, kaže da sama “gramatika medija raĀunalno 
posredovane komunikacije ukljuĀuje sintaksu identitetske igre: novi identiteti, 
lažni identiteti, višestruki identiteti, identiteti koji se ispituju, dostupni su u 
razliĀitim manifestacijama medija” (Rheingold 1993). Istraživanja raznih drugih 
oblika internetske komunikacije pokazuju da se oni Āesto temelje na vrijednostima 
drukĀijima od namjerno “lažnog predstavljanja” ili “igranja identitetima” (vidi 
npr. Baym 2000; Donath 2004). Tako su, primjerice, za razliku od brojnih MUD-
ova koji su i “stvoreni kao fantastiĀni svjetovi”, asinkrone raĀunalno posredovane 
22 MUD je kratica za engl. Multi User Domains (višekorisniĀke domene) ili Multi User Dungeons 
(višekorisniĀke tamnice).
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tematske skupine najveþim dijelom zamišljene kao “neizmišljajni svijet”: iako se 
predodžbe o “pravom” identitetu na razliĀitim tematskim skupinama razlikuju, 
“osnovna je pretpostavka da su korisnici oni za koje se predstavljaju” (što dakako 
ne znaĀi da i u tim okruženjima nema primjera identitetskih prijevara) (Donath 
2004:126). Zato je važno internetskim temama pristupati kontekstualno: ne odva-
jati ih od njihova (društvenog) okruženja, odnosno smještaja. Internetska “mjesta” 
se meāusobno razlikuju i to treba imati na umu i kad je rijeĀ o identitetskim 
temama na mreži. Osobne web-stranice, primjerice, ili razmjena elektroniĀkom 
poštom, sudjelovanje u raznim internetskim raspravama te mnogi drugi noviji 
naĀini uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologija, ne uklapaju se u sliku 
o internetu kao mjestu koje kljuĀno odreāuje zamjena ili izmišljanje identiteta 
(Döring 2002; Kennedy 2006; Miller i Slater 2000; Robinson 2007). 
No pokazuje se Āak da i u MUD-ovima, kao najeksponiranijim oblicima 
raĀunalne komunikacije u vezi s igranjem identitetima, samo manji dio sudionika 
prakticira, primjerice, zamjenu roda (Roberts i Parks 2001). Lori Kendall u te-
kstu kojim se, izmeāu ostalog, zalaže za istraživanje internetskih interakcija kao 
neodvo jivih od “društvenog i politiĀkog konteksta unutar kojeg sudionici žive 
svoje svakodnevne živote” (1999:58), kritizira tekstove koji karakteriziraju MUD-
ove kao mjesta za “igranje uloga”: “Iako mnogi MUD-ovi potiĀu ‘igranje uloga’, 
drugi to ne Āine, a tipovi ‘igranja uloga’ takoāer variraju” (1999:68). Osim toga, 
rijeĀ je ovdje i o teškoþama u uživljavanju u uloge koje spominju i “zagovornici” 
igranja identitetima na mreži (Danet 1998:145).
Onaj pak dio internetske komunikacije koji je zaista pretežno obilježen iden-
titetskim igrama – ili je kao takav zamišljen (vidi npr. Berman i Bruckman 2001) 
– pokazuje se u mnogim istraživanjima kao manje emancipatorski negoli što su 
to nastojali pokazati pojedini autori oduševljeni potencijalom mreže da mijenja 
postojeþe odnose meāu ljudima i odnose ljudi prema samima sebi. Pokazuje se 
da se obrasci ponašanja i uspostavljene hijerarhije ili odnosi moþi, stereotipi i dis-
kriminacijska praksa unatoĀ potencijalu mreže da ih mijenja prenose iz stvarnog 
svijeta u onaj elektroniĀki (vidi npr. Nakamura 2004). Pojedine se pak identitetske 
igre svode na najobiĀnije prevare: “Heteroseksualni muškarci se Āesto pretvaraju 
da su djevojke (…) misleþi da þe im maskiranje olakšati uspjeh kod ‘pravih’ 
djevojaka. Ali sve se vraþa, sve se plaþa: obiĀno se ispostavlja da su djevojke 
koje ti tipovi sreþu zapravo drugi tipovi pod virtualnim maskama. Pogledajmo 
istini u oĀi, mozaik informacija kojima je oblikovana veþina heteroseksualnih 
muškaraca karakterizira monotona autoreferencijalnost: sve se to samo unedogled 
vrti i ponavlja u zavijucima petlje stalno istoga”, kaže citat (Shaviro, prema Mc 
Rae 1996:79) koji neodoljivo podsjeþa na sadržaj brojnih “erotskih” karikatura 
koje se prosljeāuju elektroniĀkom poštom ili se pak mogu naþi na mreži.23
23 Jedna od takvih karikatura, pod naslovom “Poštenje na internetu” prikazuje dvoje ljudi koji, 
svatko u svojoj sobi, sjede za raĀunalima i meāusobno se dopisuju. Starija žena, mršavih nogu 
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Kada se, dakle, iznimno složena i suptilna tema konstruiranosti i višestrukosti, 
promjenjivosti, nepotpunosti i fragmentiranosti identiteta jednostavno prevede 
u svakodnevicu korisnika interneta, na djelu je svakako banalizacija. Umjesto 
vremenske, prostorne, situacijske kontekstualiziranosti identiteta kao procesa, do-
bivamo identitete koje možemo mijenjati poput odjevnih predmeta, izmjenjivati 
ih s drugima, raditi s njima što nas je volja, mijenjati ih “kako nam odgovara” 
(Bromberg 2001:198). 
Ipak, shvati li se u ovome tekstu veþ spomenuto “iskušavanje identiteta” kao 
dio identitetske igre – ili kao jedna njezina suptilnija varijanta – onda bi se i u 
kontekstu foruma o kojima ovdje pišem moglo govoriti o identitetskoj igri ili, 
toĀnije, o identitetskom eksperimentiranju. RijeĀ je dakle o iskušavanju i objavlji-
vanju onih elemenata identiteta koji su u stvarnom životu u veþoj ili manjoj mjeri 
prikriveni, modi cirani, potisnuti, u svakom sluĀaju drukĀije izraženi negoli su to 
u internetski posredovanom okruženju, na “virtualnoj pozornici” koja omoguþuje 
vježbanje identiteta (usp. Addison i Comstock 1998). Umjesto o eksperimentiranju 
identitetima koje se svodi na puku igru ili eksperiment radi eksperimenta samog, 
ovdje je rijeĀ o iskušavanju identiteta koji je itekako važan u stvarnome životu, 
koji je zapravo onaj stvarni identitet. Do sliĀnoga zakljuĀka dolazi autor jednog 
od tekstova posveþenih raĀunalno posredovanoj komunikaciji meāu korisnicima 
homoseksualne orijentacije: ljudi doista žele isprobavati razliĀite identitete, ali 
raĀunalno posredovana komunikacija onima homoseksualne orijentacije – koji 
Āesto prožive svoj život krijuþi taj navitalniji aspekt svojih identiteta – ponajprije 
omoguþava da isprobavaju svoj stvarni identitet (Shaw 1997:144; istaknula I.P.). 
SimboliĀni coming out
Iskušavanje identiteta na mreži povezano je i s jednom od središnjih tema ve-
zanih za seksualne i rodne manjine, s temom coming outa ili iskoraka. Coming 
out je proces “kojim homoseksualna osoba (…) otkriva svojoj okolini seksualnu 
orijentaciju” (Bijeliþ i Bosanac 2002), odnosno dijeli je s drugima, a odnosi se 
obuvenih u ogromne ružiĀaste papuĀe u obliku zeca, opuštena trbuha, u grudnjaku i gaþicama, s 
uvijaĀima na glavi i cigaretom u ustima, s jedne je strane internetske veze. Na drugoj je strani 
iznimno debeli muškarac, þelav i dlakav, u neuglednom donjem rublju, okružen praznim limenkama 
piþa i ostacima hrane. On sjedi za raĀunalom i piše: “Ti si model? Super!” te nastavlja poruku 
opisujuþi sebe kao erotskog plesaĀa i sportaša. Na kraju još postavlja primateljici poruke i pitanje 
“Koji si znak?”. Sadržajno sliĀna karikatura naslova “Kiberseks” prikazuje pak višestruku prevaru: 
“Imam dugu plavu kosu koja se spušta sve do mojih velikih grudi. Moje crvene usne su soĀne”, 
utipkuje za raĀunalom veliki, debeli, dlakavi muškarac s tetovažom sidra na desnom ramenu, 
odjeven u potkošulju, s bradom, ogromnoga nosa i s naoĀalama te od pohote isplaženim jezikom i 
kapljicama znoja koje frcaju posvuda. “O Rita! Moje mišiþavo tijelo trese se od požude. Želim te 
odmah!”, odgovara jednako zajapureni muškarac, isplažena jezika, Āije se mršavo, slabo tijelo dobro 
vidi ispod oskudne potkošulje koju nosi. 
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i na “proces samospoznaje, otkrivanja i priznavanja homoseksualnog identiteta 
samome sebi” (ibid.), odnosno na proces prihvaþanja tog identiteta.24 RijeĀ je 
ponajprije o dijeljenju, otkrivanju svoje seksualne orijentacije25 užoj okolini, “tzv. 
znaĀajnim drugima”, onima koji su važni u životu osobe koja se odluĀuje na com-
ing out (ibid.), ali može ukljuĀivati i otkrivanje seksualne orijentacije široj okolini 
ili Āak javnosti.26
Tako se i javno objavljivanje imena osoba ne-heteroseksualne orijentacije 
na stranicama domaþih tiskovina u listopadu 2005. godine27 može shvatiti kao 
svojevrstan, iako speci Āan, coming out hrvatskoj javnosti. I tu je rijeĀ o pitanju 
“imenovanja”, ali ovaj put izvan okvira forumskoga prostora. Tada je, naime, u 
pojedinim novinama objavljen oglas s masno otisnutom reĀenicom “Ne želim se 
više skrivati!” i tekstom “Malo je toga što nas Āini razliĀitim, a puno je toga što 
nas Āini sliĀnim. Preispitaj svoje predrasude” (vidi npr. Jutarnji list 11. listopada 
2005:40). Oglas je sadržavao preko tisuþu imena ispisanih u nizu, a pored svakog 
su imena otisnute godine i seksualna orijentacija “imenovanih”. Primjerice, “Di-
jana 26 L”.28
S obzirom na to da se na temelju objavljenog imena – bez prezimena – i dobi 
ne može prepoznati, barem ne sa sigurnošþu, osoba koja je svoje ime odluĀila 
objaviti u oglasu, rijeĀ je ponajprije, kako to objašnjavaju i organizatori toga 
projekta pod nazivom “Coming out” iz Iskoraka, o simboliĀnom coming outu ili 
iskoraku u javnost.29 U tekstu objavljenom na stranicama Gay.hr, na kojima su 
se prikupljala imena objavljena u oglasu, izmeāu ostaloga piše: “Pokažimo se 
našim sugraāanima, napravimo simboliĀan coming out (…) Ovim simboliĀnim 
postupkom svatko može reþi svijetu da je drugaĀiji/ja”. Osim što se projektom 
željelo potaknuti na iskorak ili na razmišljanje o iskoraku one koji svoju seksualnu 
orijentaciju nisu podijelili s drugima, željelo se potaknuti i ostale u društvu da se 
24 Neki smatraju da je umjesto o “otkrivanju” drugima možda primjerenije govoriti o “dijeljenju” 
svog identiteta ili “jednog važnog dijela sebe” s drugima (gay.hr/comingout05/pitanja.php, listopad 
2005), a umjesto o “otkrivanju i priznavanju” samome sebi, može se govoriti o prihvaþanju 
(comingout gay.hr/stojecomingout.php, listopad 2005).
25 Coming out je zapravo doživotni proces s obziromna to da “(ž)ivimo u društvu u kojem se 
pretpostavlja da smo svi hetero” (gay.hr/comingout05/pitanja.php, listopad 2005).
26 Poznati primjer javnog coming outa u Hrvatskoj jest onaj Dražena IlinĀiþa, novinara Hrvatske 
televizije, u HTV-ovoj emisiji Otvoreno 2005. godine.
27 11. listopada slavi se kao Dan coming outa.
28 Legenda na dnu oglasa objašnjava znaĀenje akronima: “G – gej/gay/homoseksualac, L – 
lezbijka, B – biseksualac/ka, T – transrodna osoba, Q – queer, H – heteroseksualac/ka koji podržava 
ovaj projekt”.
29 SliĀan simboliĀni coming out napravili su oni koji su u organizaciji lezbijske organizacije 
LORI, u sklopu kampanje za prihvaþanje i smanjenje diskriminacije prema pripadnicima seksualnih 
i rodnih manjina, u novinama objavili svoje priĀe potpisane imenom i godinama ili pak anonimno 
(vidi npr. Feral Tribune, 3. kolovoza 2007, str. 17). Ipak, ovdje je veþa vjerojatnost prepoznavanja 
potpisnika s obzirom na ispriĀanu vlastitu priĀu upuþenu Ālanovima obitelji.
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“pitaju i razmišljaju”. Tekst tako kaže: “Prepoznaj ovo kao priliku da uĀiniš nešto, 
da pokažeš Hrvatskoj da ima dosta ljudi druge seksualne orijentacije”.
Objava imena – o kojoj se, u danima koji su joj prethodili, pisalo i na novinskim 
stranicama, uglavnom senzacionalistiĀki – postala je temom na web-forumima o 
kojima ovdje pišem. Tako o spomenutom dvostrukom cilju akcije u jednoj od 
poruka na forumu Gay.hr piše jedan od pokretaĀa akcije:
ovo je odreāeni naĀin da se LGBTIQ populacija a rmira, da oni koji ne mogu 
napraviti pravi coming out naprave simboliĀan, da skupe hrabrosti (…) Veþini je 
korak napraviti i simboliĀan coming out, podržimo ih (…) Tek je drugi cilj akcije 
pokazati se sugraāanima (Zack, rujan 2005).
Komentirajuþi objavu imena i reakcije na oglas, kolumnistica Glasa Slavonije 
zapisuje: “ne treba im se Āuditi što na kraju ipak nisu imali hrabrosti za pravi 
‘coming out’ – objavu svog opredjeljenja i imenom i prezimenom,30 jer u ovom 
društvu bi tada za njih mnoga vrata bila zauvijek zatvorena” (Pavloviþ 2005). 
Komentirajuþi i neobjavljivanje prezimena u oglasu, Žarko Puhovski, tadašnji 
predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, kazao je: “To je taman primjereno za 
društvo u kojemu živimo. Iznošenje punog imena i prezimena gaya ili lezbijke, 
nažalost, u našoj zemlji može biti vrlo neugodno i opasno. Moramo razumjeti te 
ljude, oni nipošto nisu kukavice, štoviše, možda je upravo razumno izaþi samo 
s imenom s obzirom na realne društvene vrijednosti koje danas prevladavaju u 
Hrvatskoj” (Belak-Krile 2005).
Iskorakova akcija objavljivanja imena posredno upuþuje i na posebnu vrije-
dnost pseudonima na ovim i sliĀnim forumima – pa joj je stoga ovdje i posveþena 
pažnja – te takoāer na vrijednost iskušavanja coming outa u prostorima koji ne 
ukljuĀuju  ziĀku prisutnost osoba niti njihova identi kacijska obilježja, to jest 
obilježja kojima se neka osoba može identi cirati kao upravo ta osoba. U tekstu 
o akciji, kao dio odgovora na pitanje “Kome reþi svoju seksualnu orijentaciju?”, 
nudi se i reĀenica koja upuþuje na moguþnost ostvarivanja prvih koraka u izlasku 
iz šutnje upravo na internetu, anonimno, odnosno pod forumskim nadimkom: 
“Možete to prvo napraviti online, zadržavajuþi svoju anonimnost”. Na vrijednost 
raĀunalno posredovanih prostora za coming out upuþuje i tekst o mladima ho-
moseksualne i biseksualne orijentacije u kojemu se internet opisuje kao “pros-
tor i vrijeme za sigurno vježbanje procesa coming outa” (Addison i Comstock 
1998:374). O sliĀnome govori i jedan od ranih tekstova o prednostima raĀunalno 
posredovane komunikacije za one homoseksualne orijentacije (Silberman 1994). 
U njemu autor piše o mladima koji su nekad morali Āekati da dovoljno odrastu 
kako bi mogli uþi u bar31 da bi sreli druge ljude homoseksualne orijentacije: sada 
30 Nije ovdje ipak, navodno, rijeĀ (samo) o hrabrosti. Organizatori akcije objašnjavaju 
neobjavljivanje prezimena ponajviše moguþnošþu zloporabe, to jest nemoguþnošþu provjere 
identiteta svih potpisnika. 
31 Usporeāujuþi raĀunalno posredovane prostore u kojima se susreþu pripadnici seksualnih i 
rodnih manjina s prostorima u stvarnome svijetu, ponajprije s gej i lezbijskim klubovima, razni autori 
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im online interakcija omoguþuje da skinu masku u sigurnom, zaštiþenom prostoru 
u kojem se mogu predstaviti i progovoriti svojim mislima i rijeĀima, a ne svojim 
 ziĀkim izgledom (ibid.).
ZakljuĀujuþi ove odlomke o simboliĀnom iskoraku na mreži treba još reþi da 
sam proces coming outa u virtualnom prostoru ne mora biti – a Āini se da na 
praþenim forumima i nije – ni na koji naĀin vezan za korisniĀka imena ili na-
dimke. Naime, to što je netko odluĀio napraviti iskorak u izvanmrežnome životu, 
ne znaĀi da þe to imati ikakav utjecaj na njegovo korisniĀko ime, odnosno da þe 
biti povezano s preuzimanjem novoga korisniĀkog imena koje bi bilo isto vjetno 
izvanmrežnom imenu forumskog sudionika. To znaĀi da odabir pseudonima 
umjesto imena nije ili ne mora biti povezan sa “skrivenošþu” ili “otkrivenošþu” 
seksualne orijentacije u izvanmrežnome životu.32 KorisniĀka imena u velikoj su 
mjeri, Āini se, neovisna o izvanmrežnim imenima iako, dakako, Āesto nastaju na 
temelju nekakvih stvarnoživotnih referenci.
RazliĀite razine anonimnosti
Kao što se iz izloženoga moglo vidjeti, pseudonimno sudjelovanje – sudjelovanje 
pod forumskim nadimkom koji se ne poklapa s izvanmrežnim imenom – može, 
ali i ne mora istodobno biti anonimno sudjelovanje, ovdje u smislu sudjelovanja 
kojim stvarnoživotni identitet sudionika ostaje nepoznat drugim sudionicima. Što 
se same anonimnosti tiĀe mogli bismo reþi da je ona ovdje višeslojna i višeznaĀna.33 
Važno je primijetiti da se mnogi sudionici meāusobno poznaju i druže i izvan 
forumskog prostora, da je forumska komunikacija samo dio njihove cjelokupne 
interakcije koja ukljuĀuje i stvarnoživotne prostore. Stoga je internetska ano-
zakljuĀuju o njihovoj sliĀnosti (vidi npr. Campbell 2004; Correll 1995). U takvim su, i mrežnim 
i stvarnoživotnim prostorima “gejevi i lezbijke (…) prirodna veþina” (Dawson, prema Wakeford 
2001:404). David F. Shaw, takoāer, uvodeþi analogiju izmeāu raĀunalno posredovanih i onih drugih 
prostora namijenjenih okupljanjima gejeva, to ovako opisuje: “Koji god bio razlog odlasku u gej bar, 
ima nešto utješno i uzbudljivo u Āinjenici da je to jedno od samo nekoliko mjesta u društvu gdje se 
na temelju pukog prisustva može pretpostaviti da su svi gosti gej” (ibid.:137). 
32 S druge strane, ne-odabir pravog imena može donekle biti povezan sa “skrivenošþu” seksualne 
orijentacije, osobito kod onih koji nose rijetka imena. Tako, primjerice, jedan od forumaša, 
komentirajuþi oglas s imenima, piše: “Ja svoje ime nisam upisao samo iz razloga što sam do sada 
susreo samo jednog tipa u HR što se zove kao ja, pa iako frendovi znaju, nema potrebe da znaju baš 
svi… inaĀe bravo za akciju. Lako se upsati nekom Zoranu ili Hrvoju npr” (Scorp RI, “Iskorak sutra 
objavljuje oglas s imenima homoseksualaca”, Coffee Lounge, listopad 2005).
33 Razni istraživaĀi problematiziraju koncept anonimnosti pa tako, primjerice Helen Kennedy 
smatra da on  ksira odnos izmeāu “biti anoniman” i “osjeþati se anonimno”, odnosno, da ne 
razlikuje jedno od drugoga (2006:866), a Janne Bromseth upuþuje na važnost razlikovanja stvarne 
dostupnosti nekog sadržaja na internetu od percepcije ili iskustva sudionika o (ne)dostupnosti tog 
sadržaja (2002), što je takoāer usporedivo s razlikovanjem biti anoniman i osjeþati se anonimno, 
odnosno misliti da si anoniman. 
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nimnost tada drukĀije kvalitete od one – takoāer prisutne na forumima o kojima 
je rijeĀ – u kojoj sudionici komunikacije ne znaju o drugim sudionicima ništa 
osim onoga što ovi sami odluĀe “objaviti”, to jest ništa osim onoga što mogu ili 
misle da mogu išĀitati iz teksta na ekranu pa im je nemoguþe usporediti tekstualno 
predstavljanje s ponašanjem i osobinama stvarne osobe koja se iza njega “krije”. 
Kada se sudionici meāusobno poznaju i u stvarnome životu, tada je vrijednost 
anonimnosti ponajprije odreāena odnosom prema okolini, široj zajednici za koju 
skupina želi ostati zatvorena. Meāutim, pojedine sudionike mogu “prepoznati” i 
oni izvan užeg kruga sudionika foruma, njihovi prijatelji ili poznanici, s obzirom 
na to da ne nastoje skriti razne elemente iz svoga izvanforumskog života. One 
koji istupaju u javnosti može pak “prepoznati” i šira publika jer otvoreno govore 
o svojim aktivnostima ili se i ne “skrivaju” iza pseudonima pa je njihovu mrežnu 
akti vnost moguþe povezati s javnom osobom. To je zasigurno u vezi i sa Āinjenicom 
da je s forumom Gay.hr povezana grupa Āija je jedna od glavnih zadaþa upravo 
iskorak u javnost, dakle, zajedniĀko, javnosti otvoreno djelovanje radi mijenjanja 
društvenih odnosa i položaja pripadnika seksualnih i rodnih manjina.34 Pojedini 
sudionici foruma istodobno su i Ālanovi Iskoraka ili drugih udruga koje primarnu 
zadaþu imaju u stvarnom a ne u virtualnom svijetu.
Moglo bi se, dakle, zakljuĀiti da postoji više razina anonimnosti – kao i neke 
meāurazine – u ovom obliku internetske komunikacije. Na jednoj je razini rijeĀ 
o anonimnom sudjelovanju u kojem nitko u elektroniĀkom okruženju ne zna tko 
je “prava” osoba, na drugoj se razini uoĀava anonimnost naspram šire okoline, a 
na treþoj anonimnost potpuno nestaje. Dakako, tu je rijeĀ o procesima, a ne o za 
svagda utvrāenim “stanjima”.
I na kraju, možda je – umjesto igranja identitetima i lažnog predstavljanja – 
traganje za stabilnošþu identiteta, potreba za nekim Āvrstim toĀkama koje bi se 
iz kiberprostora mogle seliti u stvarni život – zajedno s potrebom za druženjem, 
iskazivanjem mišljenja, komentiranjem, ispisivanjem vlastitih reĀenica, su-
kobljavanjem, svaāanjem i podržavanjem, što je sve dio forumske interakcije 
– ona toĀka oko koje se mogu isplesti vrijednosti elektroniĀkog okupljanja za 
mnoge sudionike ovih foruma. Ili, toĀnije, da stvarni život – zbog predrasuda, 
diskriminacije, heteronormativnosti i poželjnog naĀina ponašanja koji iskljuĀuje 
sve po bilo Āemu drukĀije pa tako i osobe homoseksualne orijentacije35 – potiĀe 
na skrivanje ili konstruiranje “lažnog” identiteta, a da mrežni život daje odreāenu 
stabilnost, prostor za izgradnju sebe u onim aspektima koji se inaĀe ovako ili 
onako potiskuju. Izgradnjom ili priznavanjem i prihvaþanjem takvog identiteta na 
mreži poveþavaju se, Āini se, i sposobnosti za njegovo “prenošenje” u svakodnevni 
34 Osnivanje foruma namijenjenih seksualnim i rodnima manjinama takoāer je i svojevrstan 
coming out na kolektivnoj razini. 
35 Vidi npr. Izvještaje o stanju ljudskih prava seksualnih i rodnih manjina u RH Pravnog tima 
Iskoraka i Kontre od 2002. do 2009. godine.
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izvanmrežni život i za aktivno zauzimanje za njegovo priznavanje i prihvaþanje od 
drugih. Pojednostavljenim, shematiziranim ili reduciranim “nizom” koji nikako 
ne treba shvatiti kao univerzalno primjenjiv pa niti primjenjiv na sve ili veþinu 
sudionika foruma, mogla bi se tema “homoseksualne anonimnosti” prikazati 
na putu od “anonimnosti” (skrivenosti) u stvarnome životu preko anonimnosti 
u online životu do otkrivanja ili iskoraka na mreži te, konaĀno, do otkrivanja i 
iskoraka u svim aspektima života. Time se elektroniĀko, internetsko okruženje 
smješta u cjelinu života kao neodvojiv dio neĀijeg bivanja, a ne kao neka druga 
stvarnost, neki drugi, virtualni svijet potpuno odvojen od svijeta u kojemu živimo 
svoje svakodnevne a, kako se pokazuje, zapravo jedine živote.
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